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ABSTRAKTI

Tema te cilen e cilen e kam përzgjedhur ështe ndertesë Afaristo Banesore
Objektet shumëbanesore të banimit mund të definohen si grumbullim i njësive për banim të
përkohshëm apo të përhershëm, të përsëritura horizontalisht dhe vertikalisht në disa kate, të cilat
ndajnë së bashku strukturën, konstruksionin dhe një numër të kthinave dhe hapësirave kolektive,
qoftë të brendshme (komunikimin, kthinat sociale, kulturore, të shërbimeve, etj) po ashtu edhe të
jashtme (rrugicat, oborret, kopshtet, parkingjet, etj). Karakteristikë veçuese e objekteve
shumëbanesore është DENSITETI.
Në këte lokacion do të bëhet trajtimi I ndëtesës shumë banesore me afarizem
Qellimi I kësaj detyre është shfytezimi sa më racional I këti lokacionit duke ju permbjtur
rregullave dhe funksioneve urbane. Te ketë një zgjidhje kualitative e banimit ne kete pjesë te
qytetit që është mjaft e frekuentuar dhe për rreth saj perfshihen shume funksione te ndryshme te
cilat jane : banimi ,arsimi , rekrecioni .
Funksionet krysore te këte lokacionet do të jenë
A) Banim I cili do ti plotesoi kushtet e nevojshme me hapesira dhe banesa te pershtatshme per
jetesen e banoreve ne kete ndertesë.
B) Infrastruktura me rrugë te qaseshme dhe me gjeresi sipas rregullave urbane , dhe dy hyrje
kryesore ne lokacionin e nderteses .
C) Gjelbrimi nuk do të mungoi ne kete zone edhe pse është lokacion shum afer qendres se qytetin.
Do te kete gjelbrim te ulët , mesëm dhe te lartë.
D) Afarizmi do të përmbajë locale me madhësi te ndyshme varësisht nga nevoja e qytetareve qe
do te jetojn ne këtë hapesirë.
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1. HYRJA- Ndërtesave shumëbanesoare
Këto objekte varësisht prej vendit, dedikimit specifik dhe konceptit të dizajnit njihen edhe si:
Banim Kolektiv (Shared Housing), Banim Shumëfamiljar (Multi-Family Housing), Ndërtesa
Apartamentesh (Apartment Buildings), Banim Shumëkatësh (Multistory Housing), Banim me
Shumë-njësi (Multiunit Housing), Banim Urban (Urban Housing) Ndërtesa për Shumë-banorë
(Multiresidential Buildings), Banim Social (Social Housing).

1.1. Historiku i zhvillimit të ndërtesave shumëbanesore
Nuk ka dyshim se dizajni i blloqeve të banimit është sot një ndër temat më interesante e atraktive
për arkitekturën bashkëkohore, po ashtu edhe njëra nder sfidat e kësaj arkitekture, për arsye të
konflikteve dhe ndryshimeve dramatike socio-ekonomike e po ashtu edhe ambientale.
Gjatë gjysmës së dytë të shek. XX, përdorimi i konstruksionit vertikal është siguruar të jetë
zgjidhja më logjike dhe efektive. Megjithatë problematikat dhe kompleksiteti i banimit janë më të
gjera së zgjidhja konstruktive.
Në fillim të shek. XX vetëm 10% e popullsisë botërore jetonin në qytete. Ndërsa, dekada e pare e
shek. XXI u mbyll me 50% e popullsisë që jetojnë në qytete.
Historikisht banimi kolektiv është i vjetër po aq sa edhe vet njerëzimi, ndërsa banimi
shumëbanesor në shume kate, në njërën anë është i lidhur me themelimin e zonave të dendura të
banimit me karakter urban, kulturës së banimit, zhvillimit dhe avancimit të teknikave dhe
teknologjisë së ndërtimit si dhe faktorëve tjerë te cilët kane influencuar një kalim masiv në këtë
lloj të banimit.

1.2. Banimi Kolektiv - shumëbanesor në Romën e Lashtë
Në Romën e lashtë, Insulae ishin ndërtesa të mëdha apartamentesh ku banonin e jetonin romaket
e shtresës së ulet dhe asaj të mesme (plebsi). Zakonisht katet përdhese përdoreshin si taverna,
dyqane dhe biznese, ndërsa katet e më sipërme shërbenin për banim. Këto ndërtesa në Perandorinë

Romake arrinin gjer në 10 e më shumë kate, të lidhura me një numër të madh shkallesh, në disa
rastesh gjer në 200 sosh. Të dhënat arkeologjike tregojnë po ashtu se ndërtesa shtatë kateshe
ekzistonin edhe në qytete provinciale të shek. III të erës sonë.

1.3. Revolucioni Industrial, impakti dhe zhvillimet në Banimin Kolektiv
Trendi dhe hovi i përhapjes dhe zhvillimeve në konceptin e banimit kolektiv s'ka dyshim se do të
vije në periudhën që pasoi nga Revolucioni Industrial në mes viteve 1750 – 1850. Ky revolucion
ndër të tjera solli edhe eksploatimin në mas të materialeve të ndërtimit, veçanërisht hekurit e
çelikut, pastaj rizbulimi i betonit në vitin 1756 nga inxhinieri Britanik John Smeaton, teknika të
reja të manufakturimit, ngritjen e sistemit të fabrikave që në fakt sollën edhe koncentrimin në masë
të madhe të popullsisë në qytete, gjë që edhe ngriti nevojën gjithnjë e më të madhe për objekte me
densitet më të lart për banim – objekteve shumë-kateshe për banim. Me gjithë këtë zhvillim,
kushtet e jetesës dhe të banimit gjatë Revolucionit Industrial ndryshonin nga shtëpi e banesa
madhështore të zotëruesve Industrialist, e gjer te mjerimi i jetesës së punëtorëve. Njerëzit e varfër
jetonin në banesa të vogla dhe rrugë të ndotura, me tualete të përbashkëta dhe sistem të hapur të
ujerave të zeza, që kishte si rrezik zhvillimin e patologjive të lidhura me lagështinë e përhershme.
Po ashtu edhe sëmundjet përhapeshin lehtësisht nga uji i kontaminuar. Njerëzit e qyteteve –
veçanërisht fëmijët e vegjël – vdisnin për shkak të sëmundjeve që përhapeshin nga kushtet e mjera
të banimit. Tuberkulozi, i cili përhapej në banesat e mbipopulluara ishte po ashtu i zakonshëm. Në
anën tjetër elita e popullsisë – shtresa e mesme profesionale si avokatet dhe doktorët – jetonin në
luks të theksuar

1.4. Kushtet Urbane - Lokacioni / Ambienti natyror dhe ambienti kulturor
Tradicionalisht, qytetet vendoseshin në vende ku kishte resurse të mjaftueshme për të mbajtur
popullsinë; uji, toka e pëlleshme, ambient i përshtatshëm klimatik, jo shumë erë dhe lagështi,
ndërsa faktor tjetër me rendësi ishte edhe mbrojtja e qytetit nga agresoret e jashtëm.
Përderisa banimi kolektiv ishte pjesë e formësimit të një ambienti të ndërtuar ai po ashtu
sendërtonte edhe një ambient të ri social e kulturor të komunitetit. Lokacioni i objekteve të banimit

përkundër objekteve tjera është me rendësi për arsyen e pare se këto objekte duhet të sigurojnë
ambient për kalimin e pjesës më të madhe të jetës së banorëve, së këndejmi duhet të sigurojnë dhe
krijojnë një lidhje direkte edhe me ambientin natyror dhe atë socio-kulturor.
Propozimet për ndërtimin e qyteteve të tëra pas luftës së dytë botërore me blloqe të larta banimi
paraqesin një qasje pragmatike nga ana e Arkitekturës Moderne.
Ndër arkitektet modern me qasje të gjerë urbane e arkitektonike, Le Corbusier, Oscar Niemyer, e
të tjerë, përmes CIAM (Kongresit Internacional të Arkitekturës Moderne) promovuan riformësimin e planifikimit urban Modern, si rrjedhoje edhe të banimit kolektiv. Duke ndjekur
parimet që dolën nga CIAM, në vitet 1950-eta u ndërtua qyteti tërësisht i ri i Brazilias, si kryeqyteti
i ri i Brazilit, dizajnuar nga Lucia Costa, me vepra prominente të dizajnuara nga Oscar Niemeyer,
ndërsa Le Corbusier në anën tjetër do të ndihmonte në dizajnimin e qytetit të Çandigarit në Indi.

1.5. Kërkesat e mëdha për Banim Kolektiv - Luftërat Botërore dhe fillet a
Arkitekturës Moderne
Kushtet e banimit kolektiv u përmirësuan gjate shek. XIX me paraqitjen e rregulloreve të ndërtimit
e banimit si dhe sektorit të shëndetit publik, që mbuluan dhe kanalizuan ujerat e zeza si dhe
përmirësuan dukshëm higjienën.
Zhvillimi i objekteve të banimit do të merr hov pastaj gjatë shekullit XX, ku në ketë rast nevoja
për ndërtim nuk do te paraqitet vetëm nga zhvillimi por edhe nga shkatërrimi që sollën dy Luftërat
Botërore. Zhvillimet në sektorin e banimit përpos nevojave e kërkesave të mëdha do të përcilleshin
edhe me koncepte të reja universale në teorinë dhe praktiken urbane, inxhinierike e arkitektonike,
që vinin po ashtu edhe nga avancimet shkencore, teknike e teknologjike si dhe një fryme te re
socio-kulturore. Në këtë kontekst do të zënë fill edhe Arkitektura Moderne, Moderndizmi dhe
Modernizimi.

1.6 Karakteristikat e hapësirës –
Është e rëndësishme përcaktimi i karakteristikave të secilës njësi hapësinore të
komunikacionit- zonës, sipas këtyre vetive:
- madhësia, pozita dhe struktura e qytetit, destinimet kryesore të zonës (banim,
shërbime administrative dhe financiare, arsimore, industriale, kulturore etj.),
objektet e rëndësisë së veçantë,
-pikat karakteristike -“magnetët” të cilët tërheqin lëvizje (ndërtesat
administrative, zyrat shërbyese, bankat, stadionet, terminalet, qerdhet, shkollat, objektet e
fakulteteve etj.-veprimtaritë në sektorë të ndryshëm

1.8 HAPSIRAT PUBLKE
Ne baze te planifikimit urban për të bërë nje qytet më te përshtatshëm për jetesën e qytetareve atere
duhet menduar per ti planifikuar hapsirat publike.
Ekzistojn dy variante te hapsirave publike ;sheshet dhe parqet e gjelbruara . Këto hapsira nuk duhet
te përzihen me parkingje apo pjese fushore dhe malore . Te dy hapësirat jane pjese urbane te
planifikuara dhe te dizajnuara Brenda një hapesire urbane .
Sheshet jane hapesira te mëdha te tubimeve ,manifestimeve me mobiliare te ndryshme , kurse
parqet jane kryseisht hapsira me gjelbrim ne ulët , mesem apo te lartë ku mund të shqytezohen per
rekreacione te ndryshme .

2. NJESITË BANUESE
Qëllimi i tipologjive moderne të banesave është sigurimi i fleksibilitetit të mjaftueshëm për familje
të kompozicioneve të ndryshme për të krijuar një ambient të shëndosh që promovon zhvillimin e
drejtë fizik dhe mendor të banoreve në një familje dhe në komunitetin që sendërton ky banim –
banimi kolektiv.
Zgjidhja e organizimit dhe shtrirjes së banesës është e nevojshme të bëhët duke marrë në
konsideratë të gjitha proceset vitale që ndodhin në të – qëndrimin, angazhimin / profesionin e
anëtarëve të familjes, menaxhimin, përgatitjen e ushqimit, komunikimin e anëtarëve të familjes
ndërmjet veti dhe me personat tjerë, si dhe mirëmbajtjen dhe higjienën personale.
Nga këto parametra më tutje mund të definojmë kompozicionin dhe madhësinë e kthinave të një
banese adekuate për nevojat dhe normat e të banuarit duke pasur parasysh nocionin e përgjithshëm
– komfortin

2.1 NJESITË BANUESE – BANESAT
BANESA, është njësia banuese e përberë prej hapësirave dhe kthinave te cilat plotësojnë nevojat
dhe standardet për një jetë komode familjare. Për nga kompozicioni, numri i kthinave dhe
madhësia e banesave / familjes, dallojmë: -

Fig1 Banesa Garsoniere(burimi moodle –ubt )

Përmbajtja - Banesa Garsoniere
1. Korridori – holli hyrës, nga ku qasemi në : Qëndrim Ditor - Fjetje, Kuzhinë/ Tryezari dhe Banje
2. Qëndrimi Ditor dhe Fjetja në një hapësirë
3. Kuzhina / Minikuzhina e veçantë apo e integruar në hapësirën e Q.D.,
4. Tryezaria në kuadër të hapësirës së kuzhinës apo në Q.D.,
5. Banje komplete
Madhësia mesatare në m2 20 – 40 m2

BANESË NJËDHOMËSHE –

Fig2 Banesa Njëdhomëshe (burimi moodle –ubt )

Përmbajtja
BANESË NJËDHOMËSHE
1. Korridori – holli hyrës, nga ku qasemi në: Qëndrim Ditor - Fjetje, Kuzhinë/ Tryezar dhe Banje
2. Qëndrimi Ditor
3. Dhoma e Fjetjes
3. Kuzhina e veçantë apo e integruar në hapësirën e Q.D.,
4. Tryezaria në kuadër të hapësirës së kuzhinës apo në Q.D.,
Madhësia mesatare në m2 40 – 50 m2

BANESË DYDHOMËSHE –

Fig 3 Banesa Dydhomëshe (burimi moodle –ubt )
Përmbajtja
1. Korridori – holli hyrës, nga ku qasemi në :Qëndrim Ditor, Kuzhinë Tryezari,degazhman –
banje, dhomë të fjetjes.
2. Qëndrimi Ditor ~ 25m2, preferohet të ketë qasje në ballkon apo lozhë, si dhe lidhje me
tryezarin dhe kuzhinën
3. Kuzhina, gjatësia e pultit 3 – 4.2 m, preferohet që të ketë depo doracake si dhe qasje në
ballkon apo lozhë. Të ketë ventilim dhe ndriçim adekuat.
4. Tryezaria mund të jetë në kuadër të kthinës së kuzhinës apo në hapësirën e Q.D.
5. Degazhmani – është kthine e cila e ndanë pjesën intime – të fjetjes – nga pjesa tjetër e banesës,
nga ku qasemi në Dhomë të Fjetjes, Banje/WC, eventualisht gardërobë.
6. Dhoma e Fjetjes (për Prindër) ~ 15m2 , e proporcionuar për shtrat dysh, gardërobë dhe
tavoline pune / grimi.
7. Banje, ne kuadër te grupacionit te fjetjes, me qasje nga degazomani. Madhësia ~ 3.5 m2
Madhësia mesatare në m2 50 – 65 m2

BANESË TREDHOMËSHE –

Fig 4 Banesa Tredhomëshe (burimi moodle –ubt )

Përmbajtja
Përmbajtjet e përgjithshme të banesës tredhomëshe janë pothuajse të njëjta me atë
dydhomëshe, përpos këtu kemi dy dhoma të fjetjes – dhoma për prindër dhe dhoma për fëmijë.
Si dhe një WC e ndarë nga Banjo, e cila WC preferohet të ketë qasje nga korridori – holli hyrës:
1. Korridori – holli hyrës,
2. WC
2. Qëndrimi Ditor,
3. Kuzhina me depo doracake,
4. Tryezaria,
5. Degazhmani,
6. Banje
7. Dhoma e fjetjes për prindër
8. Dhoma e fjetjes për fëmijë (njështretërshe
apo dyshtretërshe)
9. Ballkone apo lozha
Madhësia mesatare në m2 80 – 90 m2

BANESË KATËRDHOMËSHE –

Fig 5 Banesa Katerdhomëshe (burimi moodle –ubt )
Përmbajtja
Përmbajtjet e përgjithshme të banesës katërdhomëshe janë pothuajse të njëjta me atë
tredhomëshe, përpos këtu kemi tri dhoma të fjetjes – dhoma për prindër dhe dy dhoma për
fëmijë. Si dhe WC-në e ndarë nga Banja, e cila WC preferohet të ketë qasje nga korridori – holli
hyrës.
1. Korridori – holli hyrës,
2. WC
2. Qëndrimi Ditor,
3. Kuzhina me depo doracake,
4. Tryezaria,
5. Degazhmani,
6. Banje
7. Dhoma e fjetjes për prindër,
8. Dhoma e fjetjes për fëmijë 1 (njështretërshe apo dyshtretërshe),
9. Dhoma e fjetjes për fëmijë 2,
9. Ballkone apo lozha, etj
Madhësia mesatare në m2 100 – 115 m2
APARTAMENTE LUKSOZE
Banesat më sipërfaqe më të madhe se 100 – 115m2 konsiderohen si apartamente luksoze.

2.2 ZONAT, GRUPACIONET DHE KTHINAT TIPIKE TË NJË BANESE
1. Zona Kolektive (e përbashkët / e zhurmshme)
2. Zona Individuale (intime / e qetë) + Zona Ndihmëse (zona e shërbimeve) –
Grupacioni Hyrës – holli hyrës (gardëroba, tualeti.
Grupacioni i Qëndrimit Ditorë – dhoma familjare, hapësira për rekreim / argëtim.
Grupacioni i Fjetjes – degazhmani - dhomat e fjetjes, banje/ËC, gardëroba.
Grupacioni Ekonomik dhe Sanitar – kuzhina, depo doracake, tryezaria, banje / ËC, etj - Lidhja me hapësirat
e jashtme - hapjet, ballkonet, lozhat, tarracat.
Kthinat komunale / të përbashkëta – Vestibuli,Lobi, garazhet, lavanderia me kthina për larje e terje, depo
të ndryshme (zakonisht të vendosura në bazament/ bodrum të objektit shumëbanesor).

Fig 6 Zonimi dhe grupacioni I kthinave (burimi moodle –ubt )

Fig 7 Zonimi i kthinave (burimi moodle –ubt )

2.3 Aspektet ekonomike të projektimit, ndërtimit dhe operimit të ndertesave
shumëbanesore
Aspektet e ekonomizimit dhe efikasitetit të operimit të objekteve shumëbanesore, duhet të
inkorporohen qysh në fazat e para të dizajnit. Gjatë dizajnit të objekteve shumëbanesore duhet të
kontrollohet qoftë edhe në mënyrë të vrazhdë efikasiteti ekonomik i shtrirjes dhe kompozicionit të
hapësirave dhe konstruksionit.
Për një kontroll të tillë, njëri nga faktorët që duhet konsideruar është sipërfaqja e shfrytëzueshme
e njësisë banesore – banesës – në m2. Të gjitha sipërfaqet e hapësirave për banim si dhe gardërobat
e integruara hyjnë në sipërfaqe të shfrytëzueshme, ndërsa sipërfaqet e kthinave tjera (kuzhina,
tualetet, korridoret, depot, etj) hyjnë në hapësirat ndihmëse. Shuma e sipërfaqeve të banueshme
dhe atyre ndihmese përbën sipërfaqen e shfrytëzueshme në një banesë.

2.4 KLASIFIKIMI I NDERTESAVE SHUMËBANESORE NË BAZË TË
KOMPOZICIONIT DHE KOMUNIKIMIT
Me seksione; qasje të veçanta
Me seksione; dy banesa / për kat në një qasje
Me korridor qendror
Me galeri hyrëse
Me oborre të brendshme/ me korridore
Terracore me korridore

Fig 8 Klasifikimi I ndertesave ne baze te kompozicionit dhe komunikimit (burimi moodle –ubt )

NDËRTESAT SHUMËBANESORE ME SEKSIONE / LAMELLA

Fig 9 Ndërtesat shumëbanesore me seksione / lamela (burimi moodle –ubt )

TRAJTA “L” DHE “I” E KOMPOZICIONIT

Fig 10 Trajta “L dhe I “ e kompozicionit te ndertesave (burimi moodle –ubt )

Fig 11 Trajta “ T “ e kompozicionit ndertesave (burimi moodle –ubt )

2.5 FORMAT URBANE DHE DIZAJNI URBAN
Forma urbane varet varet direkt nga paradigmat e dizajnit urban ,si dhe nga tipologjia e dizajnit
urban apo edhe nga periudha kohore kur ka ndodhur . Paradigmat e dizajnit urban , si baze per
zhvillimin e projekteve , bazohet ne modelet e ekzemplareve nga praktikat e mira . Më shume se
nga gjithshka tjeter , paradigmat identifikohen nga historia , bazuar ne levizjet kryesore te stileve
arkitektonike dhe modeleve te prmovuara në raport me perceptimt bashkokore te kohes.
Ne dizajnin urban te shekullit XX është filluar me qytetin e bukur , me qasjen Barokiane në lidhje
me gjeometrin e qyteteve , si paradigmë qe dominonte ne atë kohë . Këto ide jane filluar permes
Neo-empiricisteve dhe më vonë nga qasja Neo-tradicionale , duke evoluar me vonë në Urbanizmin
e ri dhe modelet e rritjes së mequr të qyteteve “SMART GROËTH” . Të kuptuarit e paradigmave
është e rëndësishme , sepse mund te mësohet se qka kanë konsideruar urbanistët si problem
bashkëkohorë te shoqerise .

2.6 ANALIZAT URBANE
Qasja analitike , për të kuptuar me mire qytetin , mundësohen duke perdorur mjete dhe modele te
caktuara përmes analizave qe ndërlidhen me zhvillimin urbanistik

1

Modelet e tranportit (Lee dhe Boyce 2004)

2

Modelet ekonomike (Fujita , 2001 )

3

Modelet planifikuese Ëeber dhe Landis ,2012)

4

GIS , sim jet ne planifikim urban .

3. ANALIZA E LOKACIONIT
Komuna e Gjakoves është një prej qendrave me të mëdha urbane ne shtetin e Koaoves, e cila
shtrihet ne pjesen veri- jugore te këti shteti . Kufizohet me qytetin e Prizrenit , Pejes , Junikin ,
Klinen , Rahovecin dhe Malisheven .
Gjakova ka bazë te zhvillimit të industrisë dhe bujqësis pasi qe ka një shtrirje te mire gjeografike
dhe strategjike , komuna është zhvilluar mire ne dekadat e fundit .
Prej vitit 1999 kushtet për zhvillimin e komunes kanë ndryshuar . Me ndyshimin esencial të
kushteve ekonomike , sociale dhe industriale , struktura urbane dhe rurale duhet tu përshtatur
nevojave te së ardhmes .

Fig 12 Makroanaliza e lokacionit (burimi pzhu gjakove –hulumtim)

3.1 Vend-ndodhja e lokacionit
Lokacioni I perzgjedhur gjendet ne qytetin e Gjakoves , ka afërsi me qendren e qytetit dhe tranzitin
I cili lidh qytetin e Prizrenit , Pejes dhe rrugen nacionale per Prishtine . Kjo ngaster ka disa qasje
por qasja kryesore është me rrugen Mbretëresha Teutë .Arsyeja e përzgjedhjes se keti lokacioni
është qe te kemi një planifikim te mirëfilltë dhe nje blloke ndërtimore shumebanesore me afarizem
, te kemi hapsire per gjelbrim pasi që ne këtë rrethine mungon jashtezakonishte shume , parkingje
nëntokesore dhe hapsira per rekreacion .

Fig 13. Vendndodhja e lokacionit (burimi geo portal .ks hulumtim )

3.2 Sipërfaqja e lokacionit
Lokacioni I perzgjedhur pasi që eshte afer qendres se qytetin dhe është hapësire mjaft e dendur
banimore nuk e ka lluksin qe te jete siperfqae shume e madhe , per këtë arsyje do jete një sfid per
te bërë një zgjidhje qe ti plotëson kushtet urbane .
Sipërfaqja e lokacionit është 4320m2 .
Dimenzionet mesatare te lokacionit jane 95x50m.

Fig 14 Siperfaqja e lokacionit (burimi geo portal.ks )

3.3 Topografia
Topografia e ketij lokacioni është kryesisht e rrafshët dhe shumë e pershtatshme per banim dhe
per funksionet tjera urbane .
Me ane te figures 4 do ta parqesim per ta ilustruar topografine e lokacionit dhe rrethines qe eshte
kryesisht me ndertim te ulët dhe ndertim I mesëm.

Fig 15. Topografia e lokacionit ( burim hulumtimi )

3.4 Ndërtesat me rëndësi publike ne rrethinen urbane
Ndërtesat me renësi te veqant ne rrethinen urbane te lokacionit jane :
•

Ambullanta e qytetit (largesia 30 metra )

•

Shkolla e mesme ekonomike (largeisa 20 metra )

•

Gjimnazi “Hajdar Dushi “ (largesia 130 metra )

•

Stadiumi I qytetit (largesia 60 metra )

•

Kolegji “Heimerer “ ( largesia 15 mtra )

•

Kisha Ortodokse ( largesia 20 metra )

•

Shkolla e meseme e mjekesis ( largesia 45 metra )

•

Qendra e qytetit (largesia 50 metra )

Fig 16 . Ndërtesat me rëndësi publike ne rrethinen urbane ( burim hulumtimi )

3.5 . Infrastruktura dhe mundësit e qasjes
Lokacioni rrethohet me një infrastrukture mjaftë te zhvilluar , me objekte te llojeve dhe
funksioneve te ndryshme .
Lokacioni i perzgjedhur nuk pershkohet ne te gjitha anët me rruge , vetem ana veri- perendimore
shtrihet pergjat rruges qe lidhe qendren e qytetit me kete rrethine .
Qasja e dytesore shtrihet pergjate rruges ne veri – lindje , kjo rruge eshte rruge pa krye qe sherben
vetem per banoret e kesaj rrethine .
Trafiku ne kete pjesë është mjafte i I zhvilluar , ka frekuentim mjaftë te madhe per arsyje se
zhvillohen shume funksone te ndryshme urbane te cilat jane : shkollimi , banimi , rekreciaoni dhe
disa tjera , rruga qe e lidhe kete lokacion ka dalje ne qendren e qytetit dhe ne tranzitin I cili I lidh
Gjakoven me Pejën , Prizrenin , Prishtinen .
Vlene te ceket se ne

qytetin e Gjakoves ka linja urbane te cilat kalojn ne rrugen ku e lidhe

lokacionin në te cilin do te planifikohen te ndërtohet ndertesa afaristo banesore , kjo rruge eshte

mjaft me standarte urbanistike ka dy korsi te levizjes dhe nje tjetër që sherben si parking formal
ku makinat mund te ndalojn, ne keto rrug nuk mungojn as shtigjet e kembesoreve te cilet jane me
gjerësi mbi dy metra qe sherbejn edhe per bicikleta .

Fig 17. Qasjet ne lokacion (burimi hulumtimi )

3.6 Rrethina urbane
Arkitektura që e rrethone këtë lokacion është e llojë llojshme e cila nukë është e preferueshme dhe
etike për një qytet , për këtë është e obligueshme të ketë një ligjë të veqantë qe e rregullon kete
qeshtje mjafte te rendesishme për një qytet .
Gjithashtu ne kete rrethine edhe pse është qendra e qytetit mbi 85% e ndertesava jane banim
individual nje dhe dy kateshe disa tjera jane me te lartësi më të mëdha qe perdhesat e tyre , këto
nuk e krijojne një qytet aspak kompakt edhe per kete qeshtjë shpresohet qe ne te ardhmen te kete
një planfikim urban me te mirë .
Shume ndertime ne kete rrethinë nuke kane leje ndërtimore gjë e cila ne te ardhmen mund të ketë
ndikim mjaft negatim ne ngulfatjen e qytetit , nje planifikim urban I mirëfillte mund ta shpëtoj
qytetin nga ngulfatja qe do te ishim mjaft racional me token dhe do te kete nje qytet kompakt dhe
Smart City .

Fig 18 Rrethina urbane (burimi hultimi - foto ne lokacion)

Fig 19 Ortofoto e qytetit te Gjakoves ( burumi www. geoportal.rks )

3.7 SWOT ANALIZA
Këto analiza marrin në konsideratë elementet për parashikin e së ardhmes , duke identifikuar mjetet
dhe teknikat intervenuese për përmirësimin e gjendjes .
•

S – strengths (mundesitë)

•

W –ëeakneses (dobësitë)

•

O – opportunities (shanset)

•

T – threats (kërcenimet )

SWOT analiza , kur përdoret në formën e matriksës , është mjet I fuqishëm për të vlerësuar
karakteristikat dhe potencialin e zonës së caktuar urbane ne lidhje me :
•

Ambientin e ndërtuar ( vetitë fizike dhe estetike )

•

Ambientin natyror (fauna , flora , ajri dhe uji )

•

Ambienti social –ekonomik , duke përfshirë edhe kushtet politike dhe admistrative .

TABELA 1 SWOT analiza burimi hulumtimi

Përparësite :

Mangesitë

Afersia me qendren e qytetit

Ndërtimet pa leje afer lokacionit

Gjelbrimi

Trafik I dobët për kembesore

Topografia e mire

Mungesë e parkingjeve

Parku qytetit afer

Mungese e hapsirës rekreative

Afersia me ndertesat publike

Ndriqim I dobët I rrugeve

Mundësia e mire për jetesë dhe
punesim .

Mungesë e shtegut te bicikletave

Më shumë se një qasje

Rruget e pa mirembajtura

Mundësit

Rreziqet

Mbrojta dhe sigurimi I lokacionit

Pronesi e paqarte , mund te vështiresoi
zhvillimin e preferuar

Zonat e pashfrytëzuara mund te ri
zhvillohen ne zona te reja urbane

Ndërtimi ilegale për gjate rrugeve

Parqet mund të përdorn per të krijuar
peisazh te bukur te qytetit

Cenimi i hapësirave te gjelbërta

Rregullimi
urbane

Ndotja e mjedisit

I komplekseve te reja

Krijimi I funksioneve te ndryshme
urbane

Mos ndriqimi natyral

Qytet kompakt

Përmbledhja e SWOT analizes :
Si përparesi e lokacionit mund te shihet afërsia me qendren e qytetit sepse të gjitha funksionet te
cilat do të zhvillohen ne kete hapsirë do të bashkeveprojn me qendren e qytetit , rruget do të kene
qasje te shkurta dhe një qasje do do te jete vetem per banorët e kompleksit .
Zonat për rreth me destinim te perzier do te ndihmojn shume lokacionit qe te qasje te pergjithshme
dhe direkte me to siq jane : lokale afariste , shkolla , sherbime ambullantive , parqe, zona te
rekreacionit dhe shume fuksione tjera.

4.0 Deklarim i problemit
Lokacioni i përzgjedhur është ne zemer te qytetit për kete arsyje paraqet një sfid te madhe per te
bërë një planifikim te mirëfillt dhe I cili i ploteson kushtet urbane per te jetuar dhe vepruar ketu .
Problemet qe e percjellin kete zone urbane jane te shumta per disa prej tyre do ti dalloja dhe ato
jane :
•

Mungesa e siperfaqes per shtrirjen e trafikut me standarte

•

Mungesa e hapesira publike dhe siperfqaeve gjelbruese

•

Mungesa e qasjes se transportit urbane

•

Mungesa e zhvillimit te rrjetit të sherbimeve publike

•

Mungesa e ndricimit të jashtëm të hapsirave urbane

4.1 Mungesa e siperfaqes per shtrirjen e trafikut me standarte
Bazohet kryesisht në kapacitetin e rrugëvë , shifrat e mbipopullimit dhe preokupimit te mobilitetit
Brenda zonës urbane dhe qasjes në zonen urbane nga hapsirat tjera rethuese .
Qdo hërë duhët të dimë se në trafikun urbane ka shume pjesëmarrës : këmbësorët , ciklistet , veturat
, taksitë , autobuset … dhe nga këtu rrjetë komplaksiteti I trajtimit te kesaj qështje .
Mungesa e siperfaqes per shtrirjen e trafikut për ti permbushur kërkesat e pjesëmaresve e bene me
problematike kete qeshtje , e hape diskutimit me publikun dhe me ekspertet që të gjindet një
zgjidhje për te plotesuar këto standarte .

4.2 Mungesa e hapesira publike dhe siperfqaeve gjelbruese
Keto hapësira duhet të jenë mjaftë të mëdha që të mundësojnë lloj-lloj aktivitetësh , duke filluar
nga kafeteritë , shfaqjet artistike e deri te manifestimet ; duke u konsideruar keshtu si “zemra e
qytetit “.

Këto hapesira mund të planifikohen si “qendra” e qytetit apo si “sheshi “ I qytetit . Që te dyja këto
mund te kenë pozicion qendror , të jenë të dukshme , nganjëherë me elemente identifikuese
historike apo të artit publik .
Këto hapsira publike I mungojn qytetit te gjakoves , te cilat do te ishin te dobishme dhe me shume
aktivitete ne keto zona , gjithashtu edhe hapsirat gjelbruese jane te pa mirembajtura dhe kerkojn
nje rehabilitim te veqant

4.3 Mungesa e qasjes se transportit urbane
Lehtësirat e mundshme për transport brenda zonës urbane duhet shfrytëzuar per planifikim të
kujdesshëm urbane . Transporti racional mund të ndikojn pozitivsht në ekonomi , shëndet publik
; sidomos duhet pasur kujdes në percaktimin e mënyrës së transportit publik , mjetet e transportit
dhe distancat adekaute .
Edhe parkingu proporcional për mjetet e transportit duhet të jetë gjithashtu I planifikuar dhe i
projektuar , në mënyre që mungesa e tij të mos bëhet faktori i qrregullimit të trafikut .
Vlene te ceket se ne qytetin e Gjakoves funksionon tranporti urbane por nuk ka qasje ne rrugen
ku gjendet lokacioni që parashihet te ndertohet , parkingu mundon ne kete zone por mendohet te
planifikohen dhe te projektohen ne menyre qe mos te ketë ngulfatje te automejteve .

4.4 Mungesa e zhvillimit te rrjetit të sherbimeve publike
Rrugët konsiderohen si pjesët më të vjetra te qendrave te qyteteve . Rrjeti i sherbimeve që janë të
instaluara dhe atyre që kanë për tu insaluar përshkon trajektoren e rruges e rruges , meqenëse është
më i lehtë intervenimi për përmiresimin te nevojshem , pra mundesohet mirembajtje me e lehte e
tyre si dhe qasje më e lehte në to .
Në këtë kontekst hyjnë sistemi I gypave për furnizim me gaz , nxehje, energji elektike , ujësjellësi
dhe kanalizimi e po ashtu sistemi i telefonisë dhe sitemi kabllor .

Qytetit të Gjakoves ka mundes ne disa rrjete te sherbimeve publike , ne rregullimit e te cilav është
duke u punuar ne menyre intezive . Rrjeti i kanalizimit dhe ujësjellësit është dukë u punuar ku I
gjith qyteti do te ketë qasje ne këtë rrjetë publik te ri

4.5 Mungesa e ndricimit të jashtëm të hapsirave urbane
Bazuar në objektivat e përgjithshëm , me anë të ndriqimit të jashtem urban mund të arrihet
ndricimi I hapsirave natën dhe me këtë zhvilllimi I shumë aktiviteteve si ; lëvizja e sigurtë , takimet
, lexueshmëria e shenjave krtike , dukshmëria e monumenteve , rritja e shkalles së përgjithshem të
sigurisë së ambientit . Intensiteti dhe lloji I ngjyrës ndiokojnë pozitishtë ne krijimin e peisazhit te
bukur veqanësishtë naten .
Zona për rreth e ka rrjetin e ndricimit shumë të vjeter ku shumica e hapesires është e pa ndiquar
qe e bene kete zonë te pa sigurtë gjate nates . Këmbësoret e kane me te vështirë te frekuentojne
këtë zone perderisa nuk rregurrohet një rrjet elektik i ri .

4.6 Objektivat që duhet arritur
Per te siguruar një jëtë më të përshtatshme per qytetaret e kesaj zone duhet ne si planifikues ti
sigurojm pesë funksionet urbane ;
•

Banim te pershtashem për qytetarët

•

Trafikun

•

Gjelbrimin , sporti dhe rekreacioni

•

Puna si funksion në zonat urbane

•

Qasje me qendren e qytetit

Te gjitha këto funksione duhet te kene qasje ne planifikim tonë , ne kete menyre do te kemi nje
qytet kompakt dhe me funksione , gjithashtu me keto ide mund te bëjmë një ripertrirje te butë
urbane .

4.7 Metoda e hulumtimit shkencore .
Mënyra e të menduarit na ndihmone të zgjedhin midis formulimeve , ideve , mendimeve ,
nocioneve , hipotezave apo teorive . Prandaj , mënyra e të menduarit duhet të na mundësojë të
marrim gjërat më të besueshme që nuk korrespondojnë me fakte . Metodologjite shkencore
zhvillohen për mes tri shkallëvë kryesore ;
•

Ardhja me ide te reja , perdorimi i imagjinates , intuitës ,memories , per te sugjeruar
mënyrat e sqarimit dhe zgjidhjes se problemit ;

•

Përpilimi I ideve , analiza e mendimeve dhe vlersimi i tyre ne lidhje me rezulltatin e
pritshem , si dhe konsikuencat e munshme .

•

Testimi me vëzhgim , pas ofrimit të zgjidhjeve për problemin , shqyrtimeve dhe mënyrës
së kontrollimit , mundëson që të kemi qasje shkencore ku faktet fillojnë të flasin në mënyre
te argumentuar.

5.0 Hulumtimi
Hulumtimi është një proces hap pas hapi, që ka të bëjë me mbledhjen dhe shqyrtimin e
informacionit . Për të kuptuar dhe përmirësuar njohuritë rreth botës që na rrethon. Pothuajse
gjithmonë nxjerr ose gjen diçka të re. Zakonisht përfshihen: veprimtaritë akademike, zbulimi dhe
krijimi i ideve, pamjeve, produkteve, artefakteve, këtu përfshihet dhe dizajni. Lidhet drejtpërdrejtë
me nevojat e ekonomisë, industrisë, tregtisë, sektorit publik, dhe privat (vullnetar).
• Karakteristikat e kërkimit shkencor Në shumë drejtime procesi i kërkimit shkencor është mjaft i
thjeshtë. Në formen e tij më të thjeshtë mund të mendohet me vetëm tre komponentë kryesorë: 1.
Pyetja/pyetjet;
2. Procesi i hulumtimit/kërkimit shkencor;
3. Përgjigjja ose përgjigjet.
Të dhënat mund ti konsiderojmë ose përkufizojmë si:
Grupe faktesh ose informacione të tjera, si mendime ose vlera, të cilat janë të vlefshme, të
besueshme dhe nga të cilat mund të nxirren përfundime .

5.1Karakteristikat e të dhënave
Të dhënat mund të jenë parësore:
Që janë të dhënat e mbledhura posaçërisht për t`iu përgjigjur pyetjes ose pyetjeve hulumtuese;
Të dhëna dytësore:
Që janë mbledhur nga të tjerët, për qëllime ose hulumtime të tjera. Të dhënat dytësore janë marrë
për qëllime të tjera, jo për t`iu përgjigjur pyetjeve të hulumtimt tonë (për qëllimin konkret).

Ky kapitull bazohet ne perpilimin e hulumtimit dhe metodat te cilat aplikohen ne këtë detyre , te
gjejnë procedurat dhe arsyetimet . Metodat bazohen në një kuader konceptual i cili shyrtoi
ekzistencën e literaturës dhe krjon bazat teorike për hulumtimin.

Dizajni cilësor I hulumtimit u miratua për te mundësuar që studiuesi të ndërtojë një të kuptuar të
temës së hulumtimit dhe të sigurojë kuptimin e problemit kërkimor . Strategjia kryesore e
hulumtimit e përdorur ishte rasti përshkrues – studim , i cili miratoi një qështje interpretuese ndaj
të dhënave , duke bërë të mundur te studiojë ndertesat afaristo banesore në kontekstin e tyre dhe
të sjell kuptimet subjektive studimi .

5.2 Metodologjia
Literatura

Interneti

Raste studimore

Hulumtim

Zhvillimi urban
Planifikimi dhe dizajni

Wikipedia

Anketa me qytetaret

Analiza SWOT

Shkrim shkencore

Google

Në konkludim të :

Ndertesave Afaristo Banesore :
•
•
•
•
•
•
•
•

Historiku
Karakteristikat e Banimit
Revolucioni , dhe zhvillimi në Banim Kolektiv
Kërkesat per banim
Hapsirat publike
Dimenzionet e hapësirave
Zhvillimi I hapësirave të jashtme dhe të brendshme
Multifunksionaliteti

Google

5.3 Pytësori me qytetaret
Anketa është bërë me qytetare e kesaj rrethinë pergjate lokacionin te përzgjedhur per planifikim,
pyetjet kane qenë te lehta për tu pergjigjur per këta qytetare që te japin mendimin se tyre se qfarë
duhet te ndërmerret që te kënë nje jete sa me komode dhe te mirë .

Në pytesore kanë qene 10 pytje , ne 2 pytje kane qenë me përgjigjje keq , mire ose shume mire
përgjigjje kto te shkurtera , 6 te tjera me Po ose Jo , dhe 2 te tjera kanë qenë pergjigjje me te gjata
me tekst qe cilat do ti elaburojmë më vonë.
Gjithsej janë anketuar 30 qytetarë të ksaj rrethine me mosha te ndryshme nga 20-60 vjeq , me një
mesatare te nxjerr te moshes 40 vjet.
Permes këti anketimi te bere me daten 02.05.2019 nga unë Viktor Marku me banoret ne këtë
rrethine dhe nxënësit do te sqaroi se qfare i mungon kesaj rrethine , qfare duhet të përmiresohët
dhe qfar kushte ju nevojiten banoreve për kushte me te mira .

Qdo planifikim do te mendohet te realizohet sipas kerkesave dhe nevojave te cilat i kane keta
banore ne menyre qe kjo ndertesë te jete me standarte te medha , dhe me këtë shembull te ndertohet
edhe ne vazhdimësi.Anketa me qytetarët do të sqarojë me se miri se cilat kushte jane me te mira
per banoret qe ata te kene nje jete te lumtur dhe te shendetshme .

PYTESORE ME QYTETARE

Gjinia

Vendi

M/F
……………………
Plotesoni pergjigjjen sipas mendimit tuaj
.

Mosha
……………….
Pergjigjjet
Mirë , Keq , Mesatare
Po, Jo

1.A ka parkingje te mjaftueshme ne
banesen ku jetoni?

PO

2.Si është gjendja e hapsirave rekreative
ne blloqet ku jetoni ?

Mirë

Keq

Mesatare

3.Si është gjendja e hapsirave te
gjelberta ne ndertesen ku jetoni ?

Mirë

Keq

Mesatare

4.A ka mbi ngarkesë te banoreve ne
banesat ku jetoni ?

PO

JO

5.A paraqet problem mos ndriqimi
natyral ne vertikalet e komunikimit ?

PO

JO

6. A ka probleme fshinjesore ne keto
banesa ku jetoni si pasoj e probleme
teknike te ndertimit si per shembull
zhurma ?
7.A jeni te kwnaqur me jetesen ne kwto
ndwrtesa ?

PO

JO

PO

JO

8.A ndikojn negativisht ne jeten tuaj
ndwrtimet ilegale dhe a duhet te merren
masa ndaj tyre ?
9.Cilat veprime duhet te ndërmerren qe
te ndryshoi lagjjja juaj?
.............................
10.Sa është komuna transparente
me komunitetin?
........................................

PO

JO

Tabela 2 Pytësorë për qytetarët ( burim hulumtimi)

JO

A ka parkingje te mjaftueshme ne banesen ku
jetoni?
70%

30%
PO

JO

Fig 20 Deklarimi i qytetarëve per alternativat-pyetja 1 (burim hulumtimi )
Në figurën e dhënë kemi prezantuar ne menyre grafike dhe I kemi shendruar ne perqindjen
përgjigjjet e banorëvë , pyetjen e parë që ishte : A ka parkingje te mjaftueshme ne banesen ku
jetoni? , për kete pytje përgjigjje kanë dhënë 30 banore , 9 banore jane përgjigjur me po , 21 banorë
janë përgjigjur me jo .

Si është gjendja e hapsirave rekreative ne
blloqet ku jetoni ?
47%

17%

36%
Mirë

Keq

Mesatare

Fig 20 Deklarimi i qytetarëve per alternativat-pyetja 2 (burim hulumtimi )
Në figurën e dhënë kemi prezantuar ne menyre grafike dhe I kemi shendruar ne perqindjen
përgjigjjet e banorëvë, pyetjen e dytë që ishte ; Si është gjendja e hapsirave rekreative ne blloqet
ku jetoni ?, për kete pytje përgjigjje kanë dhënë 30 banore , 11 banore jane përgjigjur me mire , 14
banorë janë përgjigjur me keq dhe 5 banore jane përgjigjur me mesatare .

Si është gjendja e hapsirave te gjelberta ne
ndertesen ku jetoni ?

50%

27%
23%
Mirë

Keq

Mesatare

Fig 21 Deklarimi i qytetarëve per alternativat-pyetja 3 (burim hulumtimi )
Në figurën e dhënë kemi prezantuar ne menyre grafike dhe I kemi shendruar ne perqindjen
përgjigjjet e banorëvë, pyetjen e tretë që ishte ; Si është gjendja e hapsirave te gjelberta ne
ndertesen ku jetoni ?, për kete pytje përgjigjje kanë dhënë 30 banore , 7 banore jane përgjigjur me
mire , 8 banorë janë përgjigjur me keq dhe 14 banore jane përgjigjur me mesatare .

A ka mbi ngarkesë te banoreve ne banesat ku
jetoni ?

93%
7%

PO

JO

Fig 22 Deklarimi i qytetarëve per alternativat-pyetja 4 (burim hulumtimi )
Në figurën e dhënë kemi prezantuar ne menyre grafike dhe I kemi shëndruar ne perqindjen
përgjigjjet e banorëvë, pyetjen e katër që ishte ; A ka mbi ngarkesë te banoreve ne banesat ku

jetoni ? Për kete pytje përgjigjje kanë dhënë 30 banore , 28 banore jane përgjigjur me po , 2 banorë
janë përgjigjur me jo.

A paraqet problem mos ndriqimi natyral ne
vertikalet e komunikimit ?
60%

40%
PO

JO

Fig 23 Deklarimi i qytetarëve per alternativat-pyetja 5 (burim hulumtimi )
Në figurën e dhënë kemi prezantuar ne menyre grafike dhe I kemi shëndruar ne perqindjen
përgjigjjet e banorëvë, pyetjen e pestë që ishte ; A ka mbi ngarkesë te banoreve ne banesat ku
jetoni ? Për kete pytje përgjigjje kanë dhënë 30 banore , 16 banore është përgjigjur me po , 14
banorë janë përgjigjur me jo .

A ka probleme fshinjesore ne keto banesa ku
jetoni si pasoj e probleme teknike te
ndertimit si per shembull zhurma ?

83%

17%

PO

JO

Fig 24 Deklarimi i qytetarëve per alternativat-pyetja 6 (burim hulumtimi )

Në figurën e dhënë kemi prezantuar ne menyre grafike dhe I kemi shëndruar ne perqindjen
përgjigjjet e banorëvë, pyetjen e gjashtë që ishte ; A ka probleme fshinjesore ne keto banesa ku
jetoni si pasoj e problemeve teknike te ndertimit ,si per shembull zhurma ?, për kete pytje përgjigjje
kanë dhënë 30 banore ,25 banore jane përgjigjur me po , 5 banorë janë përgjigjur me jo .

A jeni te kwnaqur me jetesen ne kwto
ndwrtesa ?
57%

43%
Po

JO

Fig 25 Deklarimi i qytetarëve per alternativat-pyetja 7 (burim hulumtimi )
Në figurën e dhënë kemi prezantuar ne menyre grafike dhe I kemi shëndruar ne perqindjen
përgjigjjet e banorëvë, pyetjen e shtatq që ishte ;A jeni te kwnaqur me jetesen ne kwto ndwrtesa
? për kete pytje përgjigjje kanë dhënë 30 banore ,13 banore jane përgjigjur me po , 17 banorë janë
përgjigjur me jo .

A ndikojn negativisht ne jeten tuaj ndwrtimet
ilegale dhe a duhet te merren masa ndaj tyre ?

93%
7%

Po

jo

Fig 26 Deklarimi i qytetarëve per alternativat-pyetja 8 (burim hulumtimi )

Në figurën e dhënë kemi prezantuar ne menyre grafike dhe I kemi shëndruar ne perqindjen
përgjigjjet e banorëvë, pyetjen e tetë që ishte A ndikojn negativisht ne jeten tuaj ndwrtimet ilegale
dhe a duhet te merren masa ndaj tyre ? Për kete pytje përgjigjje kanë dhënë 30 banore ,28 banore
jane përgjigjur me po , 2 banorë janë përgjigjur me jo.

5.4 Përmbledhja e hulumtimit
Një hulumtim cilësisht i mirë duhet të provojë se etikës i është kushtuar vëmendja e duhur. Kjo
lidhet me ndershmërinë, kujdesin dhe profesionalizmin e hulumtuesit. Hapësira që i jep kërkimit,
që sa më shumë persona të kenë qasje në të .
Në disa hulumtime do të varet demonstrimi statistikor, nëse gjetjet e bazuara në një kampion të
caktuar, mund të konsideriohen pak a shumë të vërteta (përfaqësuese) dhe për të gjithë popullatën.
Përmes figurave të prezantuar më lartë kemi arritur te sqarojme pytesorin me qytetaret e anketuar
per kushtet jetësore qe i kanë ata .
Ne pyetjen me tekstë : sa është komuna transparente me komunitetin? Ka pasur pergjigjje te
ndryshme , shumica e qytetarve kane pasur përgjigjje negative ku kane treguar se transparenca e
komunes nuk është ne nivelin ku duhet te jetë , vetem një numer i vogël I banoreve kane treguar
se janë të kenaqur me tranparencen e komunes .
Ne pytjen tjeter me tekstë : Cilat veprime duhet te ndërmerren qe te ndryshoi lagjja juaj? Edhe ne
këtë pytje ka pusur përgjigjje të ndryshme ku kërkesat e banoreve kane qene , rregullimi i parqeve
, rregullimi i shtigjeve per këmbësorë dhe bicikleta , banime më të pershtatshme për jetesë ,
tranparence komunale , instalime me te sofistikuara dhe dia kerkesa te cilat do të shqyrtohen ne
planifikimin e zonës .Përgjigjjet nga qytetarët nuk kane një rrezullatet te mire , ku dalim ne nje
perfundim se ka nevojë të madhe per planifikim dhe implementim ne kete zonë .
Kjo anketë ka shërbyer shumë për të identifikuar mungesat dhe paknaqsitë e banorëvë në këtë zonë
, në mënyrë që ne si planifikues të gjejmë një zgjidhje të duhur për komunitetin qe jeton dhe vepron
ne këtë hapësirë .Planifikimi qe do të prezantohet do të shërbej për të mirën e të gjithe banoreve
dhe komunitetit qe banojnë dhe veprojnë në kete zone te qytetit , me kushte dhe nevoja te standartit
të larte .

6.0 Detyra projektuese – Ndertesë Afaristo Banesore
Projektimi i një ndërtesë shumëbanesore me bashkveprimë me afarizmin dhe me disa funksione
percjellëse , duke i rrespektuar rregullat urbanistike te funksoneve siq jane gjelbrimi , rekreacioni
dhe parkingjet. Me këtë projektim do të jëtë një mundësi e mirë për qytetaret e kesaj zone që te
jetojn në menyra shume komode dhe te kenë mundësi ti shfytezoin hapsirat per rekreim dhe
gjelbrim dhe te socializohen ne keto hapsira tejët të mira.
Vlene te cekët se më këtë llojë ndërtimi do mundesoi që në të ardhmen e afërt te shërbei si modul
per ndertimin e njëjtë ne zonat e tjera te qytetit sepse ky modul I planifikimit te mirëfillt i mungon
shumë Gjakoves .

6.1 Detyra projektuese do të përmbajë :
•

Banim

•

Afarizem

•

Gjelbrimë

•

Rekreacion

•

Parkingje

6.2 Banimi - llogaritja e siperfaqes
Llogaritja e sipwrfaqes sw ndwrteses e ndare nw tri zona
Siperfaqja e lokacionit 4320m2
Indeksi i shfrytwzimit tw parcellws 0.5
ISHP 4320m2x0.5(50%sISHP)=2160m2 lejohet shputa
LLOGARITJA E SHPUTES
Zona 1 : 20m x16m = 320m2

Zona 2 : 30mx16m = 480m2
Zona 3 : 30mx18.6m =558m2
Z1+Z2+Z3 = 320m2+480m2+558m2=1358m2 siperfaqja e shputes se objekit.
Llogaritja e trafikut 43200m2 x0.12=518.4m2
Llogaritja e gjelbrimit dhe rekreacionit 4320m2x0.38(38%)=1641.6m2
SIPWRFAQJA E PERGJITHSHME E NDWRTIMIT
Indeksi i ndertimit 2.6 4320m2x2.6 =11232m2
11232:1358 siperfaqja e shputes =8.2 8 etazhe lejohet te ndertohet
Ndertesa dotw jetw 1B+P+6K

Fig 27 Siperfaqja ne metra katror te ndertesws dhe te lokacionit , dimenzionet dhe etazhet

6.3Ndertesa do tw permbaje :
•

Lokale afariste ne perdhese

•

Lokale qe do te shfytezohen per bare , fitnes dhe disa veprimtari tjera varesishte nga
nevoja e banorëve

•

Banesa me madhesi te ndryshe
1. 1 dhomeshe
2. 2 dhomeshe
3. 3 dhomeshe
4. 4 dhomeshe

Banesat do te jene me siperfaqe te ndryshme
•

Banesw dy dhomwshw 50-65m2

•

Banesw tre dhomwshe 80-90m2

•

Banesw katwr dhomwshw 100-115m2

6.4 Moduli i banesave

Banese njedhomeshe

Fig29 Banese njëdhomëshe 29m2 (burimi hulumtimi)

Banese dydhomeshe

Fig30 Banese dydhomëshe 55m2 (burimi hulumtimi)

Banese dydhomeshe

Fig31 Banese dydhomëshe 63m2 (burimi hulumtimi)

Banese tre dhomeshe

Fig 32 Banese tredhomëshe75 m2 burimi hulumtimi

Banese katerdhomese

Fig 33 Banesë katerdhomëshe110m2 (burim hulumtimi )

7.0 Rrezultatet

Ne aspketin e komoditetit zgjidhja e problemeve të kësaj natyre rezulton në
permirësimin e jetesës se qytetareve , në përfitim ekonomik pasi që nevojitet më
pak ndertime individuale qe nuk jane kompakte dhe jane me te kushtueshme dhe
shume shpenzime tjera siq jane për ngrohje dhe ftohje.
Ne aspektin ekologjik, e rregullon mikroklimen me mbjellljen e pemeve dhe
orientimin adekuat te ndertesave , zvoglon ndotjen .
Ne aspektin social rritet komoditeti , rritet integrimi i njerezve ne shoqeri,
rregullohet mireqenia sociale, rregullohet shendeti.

8.0 KONKLUZIONET
Gjakova

eshte nje qytet i qete me njerez vullnet-mire qe deshirojne te largojne

problemet e ndertimit illegal ne qytet dhe ti vazhdojne traditat dhe kulturen. Pas
analizave te shumta, ne konkluduam se arritja e rezultateve mund te behet nga
investitoret e mire dhe vullneti i mjaftueshem i qytetareve. Rrealizimi i ketyre
zgjidhjeve do te zhvilloje kete zone , te rrisë energjine efikase , dhe te zhvillojë
mireqenien e qytetareve.
Me zgjidhjen e ketyre problemeve arrijmë deri te përmirësimi I jetes së qytetarëve
qe do te banojne ne kete zone , qe qytetarët të kenë një jetë sa me komode dhe me
shpenzime te vogla.

Ky efekt u shoqërua me nje rritje te madhesise së madhësise së komlotit ,
permirësimit të teknikave dhe materialeve si dhe rritjes së rezulltateve të tipologjive
të ndertimit dhe zgjerimit te vete bllokut urban . Ajo që është thelbesore per te vënë
ne dukje është tranformimi I morfologjise së blloqeve.

9.0 REKOMANDIMET
Pas gjithe analizave nga une u rekomandua qe te investohet ne rregullimin e
ndertesave per permiresimin e ndertimeve , per nje jëtë dhe një mireqenie me te
mire sociale, si dhe te investohet te rregullimin e shtigjeve për këmbësore , parqet
për rreth zones te rregullohen me shtigje, ulese, hapesira per lojera, lloje te ndryshme
te vegjetacionit dhe peme frutdhenese per qytetaret. Gjithashtu rekomandohet qe
gjate ndertimit te objekteve te ruhet identiteti I qytetit te Gjakoves .
Arritja e ketyre zgjidhjeve do te rezultoje ne nje zone më innovative dhe një
shembull se si duhet te trajtohen nje objekt me standarte te larta te ndërtimit
evropian.
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